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ABSTRAKT

Projketi fokusohet në krijimin e nje monumenti të paqes, idea për të cilin është që të jetë
diqka abstrakte ku secili visitor të jetë i lirë të përjetoj dhe mendoj diqka ndyrshe nga
tjetri . Të shërbej si hapsirë e reflektimit të së mirës.

Monumenti do të jetë një strukutrë tre dimensionale e vendosur në njëren prej pikave më
të larta të lokacionit të përzgjedhur, prej ku pjesa më e rëndësishme janë vizurat e qarta
të qytetit të Skënderajt dhe kompleksit të Jasharajve si dhe qetësia dhe madhështia që
ofron ky vend. Secili person kur të gjendet në atë pike do të ketë të qartë atë se nëpër çfarë
kalon një njeri ose popull për ta përjetuar ndjenjën e lirise dhe sa e rëndësishme është ajo
, kur nga njera anë sheh një vend me histori të veçantë sa i përket luftës për liri dhe në
anën tjetër një vend me shumë gjalleri dhe shprese për një të ardhme të ndritshme dhe të
lumtur.

Monumenti përmes monumentalitetit,formës dhe matrialit do të ofroj një ndjenjë shumë
të veçantë tek vizitori .
Dizajni i monumentit do t’i përshtatet edhe peisazhit edhe zonës përrreth duke e ndjekur
edhe konfiguracionin e terrenit edhe duke pasur respekt për kontekstin.

3

MIRËNJOHJE/FALENDERIME

Do të doja të falënderoj dhe të ju shpreh mirënjohjen time disa prej shumë personave që
më ndihmuan në përmbushjen e studimeve të mia.

Një falenderim i veçantë pë stafin e profesorave në departamentin e arkitekturës në
Universitetin për biznes dhe teknologji (UBT) ,veqanërisht për profesorin Arber Sadiki,
për ndihmën dhe mbështetjen e madhe që me dhuroj përgjatë gjithë punës sime dhe për
kontributin e tij në finalizimin e punimit tim të diplomës ,product I shumë orëve
konsultimi, këshillimi dhe mbështetje nga ana e tij.

Falënderoj miqtë e mi, për mbështetjen që më kanë dhënë në cdo kohë .

Falënderimi i fundit i takon familjës sime, nga të cilët kam gëzuar gjithmonë mbështetjen,
durimin dhe dashurinë e tyre.

4

LISTA E FIGURAVE

Fig.1 Pozita gjeografike e Kosovës………………………………………………….…11
Fig.2 Lista e pëhershme e trashgimisë së Kosovës……………………………………12
Fig.3 Harta me disa prej monumenteve të trashegimisë kulturore të Kosovës…...……13
Fig.4 Harta me bukuritë natyrore të Kosovës ………………………………………….14
Fig.5 Pozita gjeografike e Skënderajt ………………………………………………….16
Fig.6 Shtrirja gjeografike e komunës së Skënderajt dhe komunave që e rrethojnë…….17
Fig.7 Pozita e komunës se Skënderajt në raport me territorin e Kosovës……...………18
Fig.8 Rrjeti i rrugëve në komunën e Skënderajt………………………………………..19
Fig.9 Harta e zhvillimit ekonomik në komunën e Skënderajt………………………….20
Fig.10 Resurset dhe trashegimia natyrore………………………………...……………21
Fig.11 Trëndafili i erërave në rajonet e Kosovës…………………………….…………21
Fig.12 Monumentet kulturore-historike të komunës së Skënderajt……….……………22
Fig.13 Okarina………………………………………………………….……………...23
Fig.14 Njeriu i pare i kohës së neolitit,Runik……………………….…………….……23
Fig.15 Silueta e lokacionit……………………………………………………………...25
Fig.16 Distanca e lokacionit me qendër………………………………………………..25
Fig.17 Banimi dhe shfrytezimi i sipërfaqeve………………………….………………..26
Fig.18 Potencialet e zhvillimit të qytetit ……………………………………………….26
Fig.19 Fotografi të shtepive të djegura të familjës Jashari pas sulmit të 5,6 dhe 7
marsit……………………………………………………………………………...……28
Fig.20 Gjelbërimi………………………………………………………………………30
Fig.21 Rrugët dhe ndriqimi …………………………………………………….………31
Fig.22 Erërat dhe diellosja…………………………………………………….………..33
Fig.23Transporti……………………………………………………………….……….35
Fig.24Zhurmat…………………………………………………………………….……35
Fig.25 Memoriali i hebrenjëve të vrarë në Evropë…………………………………….39
Fig.26 Foto nga memoriali i paqes ne Hirshima……………………………………...…40
Fig.27 Pamje nga monumenti i luftës kunder fashizmit…………………………..…….40

5

Fig.28 “The fallen” Francë………………………………………………………..……41
Fig.31 Monumenti “Obelisku I thyer” ,Houston…………………………………....…..42
Fig.32 Kulla imagjinare e paqes, Reykjavik…………………………………….….…..42
Fig.33 Harta me monumente të ndertuara ne kohën e Jogusllavisë………………...….44
Fig.34 Monumenti i betejës së Sutjenska-s……………………………………….…….44
Fig.35 Monumenti i minatoreve të rënë………………………….………………….….45
Fig.36 Monumenti i përrenjëve te bardhë…………………….…………………….…..46
Fig.37 Krijimi i simbolit të paqes…………………………………………………….…54
Fig.38 Raste të përdorimit të simbolit të paqes ………………………………………...55

6

PËRMBAJTJA

1.

HYRJE………………………………………………………................9

1.1 Përkufizimi dhe përshkrimi …………..………………………………..9
1.2 Metodat hulumtuese………………………………………………….10
1.3 Qëllimi dhe objektivat…………………………………………...…....10
2. HISTORIKU………………………………………………………….11
2.1 Historiku i Kosovës…………………………...………………………11
2.2 Historiku i qytetit të Skënderajt…...………………………………….16
2.3 Historiku i lokacionit………………………...……………………….24

3. KARAKTERISTIKAT……………………………………………......36
3.1 Përshkrimi i monumenteve………………………………………...….36
3.2 Memorialet……………………………………………………………36
3.3 Monumente te rëndesishme të paqës………………………………….39
3.4 Monumente të rëndësishme në kohën e Jogusllavisë…………………43
3.5 Trajtimi i monumenteve në Kosovë……………………………...…...48
3.6 Kuptimi i paqes……………………………………………………….51
4. ZHVILLIMI…………………………………………………………..54
4.1 Strategjia e zhvillimit te idesë………………………………………...54

7

5. MONUMENTI I PAQËS, PREKAZ……..………..……….…...……56
5.1 Zhvillimi i konceptit………………………………………………..…56
5.3 Legjislacioni për zonën……………...……………………………..…58
5.4 Pjesa grafike e projektit………………………………………………59

6. KONKLUZIN…………………………………………………………65
7. REFERENCAT………………………………………………………..66

8

HYRJE

1.1 Përkufizimi dhe përshkrimi

Monumenet e ndryshme të një vendi, të ndertuara për qellime të ndryshme
dhe që i pëkasin kohërave të ndryshme janë gjëra shumë me vlerë për një
popull.
Monumentet flasin një mijë fjalë për vendin, traditat e tij dhe rëndësinë e
kohes kur eshte ndertuar . Monumentet na çojnë në rrugën e njohjes së së
kaluarës sonë dhe lidhjes së saj me të ardhmen.

Çdo vend përfshin shumë monumente historike. Ku disa prej tyre janë në
prag të shkatërrimit, disa janë akoma në formën e tyre joaktive. Kjo
kryesisht varet nga pajtueshmëria e tyre arkitekturore, madhështia dhe
mënyra e krijimit së tyre. Sot, çdo vend bën përpjekje për të ruajtur
monumentet e tij historikë, në mënyrë që trashëgimia e tij kulturore të mos
vuajë.
Duke marr parasyshë shumë faktor të ndryshëm, që kanë ndikim tek
njerëzit në vendin tone sot ,është menduar të krijohet një monument i paqes
, përmes të cilit do të bëhet e mundur qe gjeneratat e reja përmes njohjes së
historisë të së kaluuarës të krijojnë një përceptim të qartë për paqen.
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1.2 Metodat hulumtuese

Ky punim si bazë ka pas metodën historike e fokusuar në hulmtime dhe të dhëna për
historinë, dhe të kaluaren- duke studiuar periudhat e ndryshme në të cilat ka kaluar
vendi, gjithashtu është shqyrtuar edhe metoda normative e cila merret me pjesen e
legjislacionit se si është e mbrojtur trashegimia e veqanarisht këto zona në Kosovë. Të
dhënat nga këto metoda ndihmuan në kompletimin dhe realizimin e këtij punimi.

1.3 Qëllimi dhe objektivat
• Përjetim
• Reflektim
• Qetësi
• Edukim
• Liri
• Mbrojtje
• Vizura/Peisazh
• Paqe
• Karakter human/njerëzor
• Histori
• Identitet
• Kënaqësi me natyrën
• Respekt
• Simbol
• Rrugë
• Ndërlidhje
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2. HISTORIKU

2.1 Historiku i Kosovës

Fig.1 Pozita gjeografike e Kosovës1

Kosova gjendet në Evropën Juglindore, e karakterizon pozita qëndrore në Gadishullin
Ballkanik. Kufizohet me: Shqipërinë), Maqedoninë , Serbinë dhe Malin e Zi . Sipërfaqja
e Kosovës është 10887 km², në të cilën jetojnë rreth 2.4 milionë banorë , paraqet hapësir
me dendësi të madhe të popullsisë (220 banorë në km²). Kosova është e rrethuar me male
të larta, disa kreshta malore kalojnë edhe mbi 2000 m lartësi mbidetare (maja më e lartë
Gjeravica 2.656m) ,që kanë përbërje të ndryshme gjeologjike, ndërsa në mes shtrihen dy
fushëgropat më të mëdha, ajo e Dukagjinit dhe Kosovës. Nëpër territorin e saj kalojnë
rrugë të rëndësishme, të cilat lidhin Evropën e Mesme me bregdetin e Detit Mesdhe. Si e

1

Google.com

11

tillë ajo ka një pozitë të rëndësishme strategjike në këtë pjesë të Evropës. Pozitën e mirë
gjeografike Kosovës ia mundëson edhe llojllojshmeria e faktorëve natyrorë: përbërja
gjeologjike, relievi, klima,
hidrografia, vegjetacioni dhe tipet e tokave, si dhe pasuritë nëntokësore që janë bazë e
mirë për zhvillimin ekonomik.
Për nga mosha popullsia e Kosovës është e re, ku dominon mosha nën 19 vjeç dhe atë me
42.5%. Kryeqyteti i saj është Prishtina, kurse qytetet e tjera të mëdha janë: Prizreni,
Mitrovica, Peja, Gjakova, Gjilani dhe Ferizaji.

Fig.2 Lista e pëhershme e trashgimisë së Kosovës 2

2

MMPH-Instituti për planifikim hapsinor
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Trashegimia kulturore e Kosovës

Fig.3 Harta me disa prej monumenteve të trashegimisë kulturore të Kosovës
Trashëgimia Materiale e Kosovës është krijuar në mes të qytetërimeve antike, dhe asaj
pas erës së Re, e cila trashëgon një thesar të pasur kulturor, dhe është pjesë e trashëgimisë
kulturore botërore. Kjo trashëgimi e pasur, gjendet në çdo pjesë të Kosovës, në parqet e
qendrat arkeologjike, në parqet natyrore, në galeritë e artit, në arkivat fotografike e
filmike, në kalatë dhe kullat, në monumente fetare dhe banesat popullore, në kalldrëmet
e rrugicat e ngushta, në shatërvanët si edhe në të gjitha muzetë e saj.Trashëgimia materiale
e Kosovës ka vlera në cilësi dhe sasi, është e njohur edhe jashtë vendit, dhe shumë
tërheqëse për vizitorët që duan të shikojnë kryeveprat e kulturës dhe artit, për t’u njohur
me dëshmitë e parahistorisë, periudhës klasike, periudhës ilire etj.Veç muzeve të njohura,
Kosova ka edhe shumë koleksione të artefakteve, jo të zakonshme, që befasojnë këdo dhe
13

që shtrihen në çdo fushë, nga natyra tek arti, nga zejet tek etnologjia, nga arkaikja tek
fetarja, nga materialja tek shpirtërorja.Trashëgimia kulturore jomateriale shpirtërore, në
vete përmban mënyrat, paraqitjet, shprehjet, gjuhën, njohuritë dhe krijimtarinë popullore,
si dhe veglat, objektet, artizanalet dhe hapësirat kulturore që përfaqësojnë ato, dhe që
bashkësitë, grupet, por kur është rasti, edhe individët i pranojnë si pjesë përbërëse të
trashëgimisë së tyre kulturore. Kjo trashëgimi kulturore jomateriale, është përcjellë brez
pas brezi, është krijuar në shekuj e në vijimësi nga bashkësitë dhe grupet në funksion të
mjedisit të tyre, të ndërveprimit të tyre me natyrën dhe të historinë e tyre, dhe u jep atyre
ndjenjën e identitetit dhe vazhdimësisë, duke ndihmuar kështu për promovimin e respektit
për diversitetin kulturor dhe të krijimtarisë tradicionale njerëzore.

Resurset natyrore të Kosovës

Fig.4 Harta me bukuritë natyrore të Kosovës
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Kosova ka vende turistike malore, shëndetësore, objekte natyrore dhe objekte kulturore –
historike, e që mund të shfrytëzohen nga vizitorët për ekskursione, sport, rekreacion,
pushim, kulturë, për arsim ngjiten me luginat poshtë tyre të freskëta e me gjelbërim, japin
ndjenjën e qetësisë dhe të relaksit.
Duke filluar nga Bjeshkët e Nemuna, Malet e Sharrit, Mirusha, Drini i Bardhë, Shpella e
Gadimes, Shala e Bajgorës, Bjeshkët e Hasit e shumë rajone të tjera i japin pamje të
papërshkrueshme shtetit të Kosovës.
Toka pyjore:Pyjet kanë një rëndësi të madhe në Kosovë dhe ato janë një nga burimet më
të mëdha natyrore të Kosovës. Ato përfshijnë 40.92% të sipërfaqes së përgjithshme të
tokës në Kosovë. Pyjet në Kosovë janë me rëndësi të madhe sepse ato janë të pasura me
biodiversitetin. Kosova ka gjithsej 464,800 hektarë pyje dhe një tjetër 28,200 hektarë tokë
pyjore
Flora: Kosova posedon një nga florën më të pasur në Ballkan, megjithëse përfshin vetëm
2.3% të zonës në Ballkan. Më e rëndësishmja në këto lidhje janë malet Alpeve Shqiptare
dhe Malet e Sharrit. Deri më tani, në Kosovë janë identifikuar rreth 2,500 lloje të florës.
Kjo larmi e madhe e bimëve në Kosovë paraqet një burim të vlefshëm natyror. Megjithatë,
edhe me këto burime të pasura, flora në Kosovë nuk është përdorur në dobi të ekonomisë,
madje as në të kaluarën.
Liqenet:në Kosovë, ka vetëm pak liqene natyrore. Ndër liqenet artificiale janë: Liqeni
Radonjikut, Gazivodës, Batllavës, Përlepnicës dhe Badovcit.
Lumenjtë: 50.7% i përkasin (rrjedhin) Detit të Zi, këto janë: Ibri, Morava e Binçës dhe
Sitnica së bashku me degët e saj Llapi dhe Drenica; 43.5% në detin Adriatik, këto janë:
Drini i Bardhë dhe degët e saj në Deçan, Pejë, Prizren, Erenik, Klinë, Plazhë Topluha dhe
Ujëvarat e Mirusha; dhe 5.8% në Detin Egje, këto janë: Lepenci dhe dega e saj
Nerodimka. Lumenjtë në Kosovë kanë rrjedha të parregullta gjatë vitit, por ato zakonisht
kanë rrjedha të larta në sezonin e dimrit dhe në pranverën e hershme. Të katër lumenjtë
kryesorë në Kosovë janë: Drini i Bardhë, Lepenci, Morava dhe Iberi. Lumi Drini i Bardhë
është lumi më i gjatë në Kosovë me një gjatësi prej 122 km.
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2.2 Historiku i qytetit të Skënderajt

Fig.5 Pozita gjeografike e Skënderajt
Komuna e Skënderajt zë vend qendror në Drenicë, shtrihet në një sipërfaqe prej 378
km2. Në veri kufizohet me Komunën e Mitrovicës, në lindje me Vushtrrin, në
jugëperëndim me Drenasin (Gllogovcin) dhe Klinën, ndërsa në përendim me Burimin
(Istogun). Nëpër Komunë kalojnë rrugë të rëndësishme automobilistike të cilat e lidhin
me qendrat e tjera të Kosovës.
Territori i Komunës së Skenderajt ka konfiguracion kodrinoro-malorë me lartësi
mbidetare mesatare prej 500-700m, kurse pikën më të lartë e paraqet maja e Qyqavicës
me lartësi 1117m.
Ka reliev të butë, përshkohet me lugina lumenjësh të vegjël, kryesisht dominon klimë e
mesme kontinentale që karakterizohet me dimëra të ashpër, vera të thata me temperatura
të larta e reshje të pakta, ndërsa ka një florë dhe faunë të pasur.
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Fig.6 Shtrirja gjeografike e komunës së Skënderajt dhe komunave që e rrethojnë. 3

Në Komunën e Skënderajt banojnë mbi 72 mijë banorë ku 99% janë shqiptarë. Në
strukturën e popullsisë kryesisht dominon mosha e re dhe atë: 47 % deri në moshën 20
vjeçare, 48 % nga 20-60 vjeçë, ndërsa vetem 5 % të moshuar mbi 60 vjeçë. Shtimi
natyrorë ka një shkallë të lartë, mbi 28 promila me një shkallë të ulët të vdekshmërisë
rreth 5 promila.

3

kk.rks-gov.net/skenderaj
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Komuna e Skënderajit si pozicion gjeografik gjendet në qendër të Kosovës, 50 km në
veriperndim të kryeqytetit të Kosovës Prishtinës.Skënderaji si komunë është i përshirë në
regjionin e Mitrovicës dhe është 20 km në juglindje të këtij qyteti.
Komuna e Skenderajit është në qendër të Kosovës dhe kufizohet me këto komuna të
Kosovës:


Në Veri me Mitrovicën



Në Veriperëndim me Burimin (Istogun)



Në Perëndim me Klinën



Në Juglindje me Drenasin



Dhe në Verilindje me Vushtrrinë

Fig.7 Pozita e komunës se Skënderajt në raport me territorin e Kosovës.4

4

kk.rks-gov.net/skenderaj
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Fig.8 Rrjeti i rrugëve në komunën e Skënderajt5

Nëpër Komunë kalojnë disa rrugë me karkter të rrugëve nacionale si:


Në pjesën veriore rruga Pejë- Mitrovicë, e cila ka akse Lindje – Perëndim.



Rruga Skënderaj- Drenas-Komoran -Prishtinë, ka aks Veri-Jug dhe është rrugë me
karakter nacional



Me karkter të rrugës regjionale është rruga Skënderaj – Klinë.



Gjithashtu Skënderaji është i lidhur edhe me një rrugë të kategorisë së IV me qytetin e
Vushtrrisë.

5

kk.rks-gov.net/skenderaj
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Fig.9 Harta e zhvillimit ekonomik në komunën e Skënderajt 6
Kosova ka një zhvillim jo të barabartë ekonomik nëpër komuna si pasojë e
zhvillimit jo të barabartë infrastrukturor, potencial të pabarabarte te zhvillimit
bujqësor, turistik, industrial, tregetar, zhvillimeve të pabarabarta të popullatës
etj.Siq shihet edhe në hartë Komuna e Skënderajt ka zhvillim të
ndryshem ekonomik si edhe shumica e komunave tjera në Kosovë.

6

kk.rks-gov.net/skenderaj
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Fig.10 Resurset dhe trashegimia natyrore7

Fig.11 Trëndafili i erërave në rajonet e Kosovës8

7
8

kk.rks-gov.net/skenderaj
Google.com
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Fig.12 Monumentet kulturore-historike të komunës së Skënderajt.9
Trashegimia kulturore lidhet me vlerat materiale-shpirterore të krijuara ndër shekuj nga
shoqeria e një vendi.Edhe pse pak i njohur për opinionin e gjerë, rajoni i Drenicës ka një
trashegimi të pasur kulturore historike, që është edhe arsyeja pse trajtohet në këtë
temë.Në këtë rajon hasim gjurmë të shumta të formimit te popullit ilir,përkatesisht
popullit dardan,gjithashtu hasen edhe gjurmë të periudhës së Neolitit e deri në Kohen e
Mesjetës.Nga

studimet

e

shumta

që

janë

bërë

në

vendbanime,objekte

banimi,varreza,objekte fetare etj.Mësojm se historia e këtij rajoni nuk ka filluar në luftarat
ballkanike ,por si trevë është banuar që nga parahistoria.
Sikurse edhe në tërë territorin e Kosovës, edhe në rajonin e Drenicës janë bërë shumë
pak germime arkeologjike.por bazuar në disa germime që janë bërë në fshatrat Runik,
Nekoc dhe Gllareve e shquajnë këtë zonë njërën ndër trevat më të pasura arkeologjike në
Kosovë.10

9
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Në fshatin Runik është zbuluar një ndër vendbanimet më të lashta dhe më të rëndësishme
jovetem në Kosovë por në tërë Europën juglindore për epokën e Neolitit të hershëm(6000
vjet p.e.s)

Në Nekoc është zbuluar vendbanimi i parë dhe i vetem shpellorë në Kosovë ,si dhe janë
zbuluar gjetje të Neolitit të hershëm dhe atij te vonë (3200-2800 vjet p.e.s) .
Për shkak të topografise së përshtatshme në këtë zonë hasim edhe shumë vendbanime dhe
fortifikata me shumë vlerë për rajonin e Drenicës dhe historinë e saj.Kjo dëshmohet lehtë
duke marrë parasyshë pamjet e kalave në Kotorr, në Verboc, në Llapushnik,në Lladroc,
në Bicë etj.

Fig.13 Okarina

Fig.14 Njeriu i pare i kohës së neolitit,Runik

Po ashtu kjo verehët edhe nga emërtimet e vendbanimeve të cilat mbajn emra antik si p.sh
Kastrec nga castrum=keshtjellë; Turiqec nga turris=kullë,pallat etj; Verboc nga
urb=qytet.

Në rajonin e Drenicës gjithashtu hasim edhe shumë objekte fetare që thuhet se i përkasin
periudhesë së Mesjetës.Këtu vlenë të përmenden kishat në Leqninë ,Bajë, Belicë, Kopiliq
etj

Turizmi
Komuna e Skënderajt ka kushte të mira për zhvillimin e turizmit jo vetëm banorët e atij
rajoni por edhe më gjerë, duke u bazuar nga pozita gjeografike e vendit, faktorët natyrore,
florës dhe faunës, trashegimisë kulturo-historike, traditës ambientale etj.
Zhvillimi I turizmit ne këtë zonë bazhoet në:
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-Zhvillimn e turizmit malor (Malet e Thata , malet e Qyqavices etj.)
-Zhvillimi I turizmit transit.
-Zhvillimi I turizmit nëpër vendbanime me vlera të posaqe kulturo-historike.
Vlerë tërheqëse turistike me karakter të shquar historik për komunën e Skënderajt paraqet
Prekazi më të gjitha potencialet e veta ekzistuese, i cili përherë në vazhdimësi , është
shquar si fshat patriotik dhe liridashës . Në këtë fshat vizitorët kanë mundesinë të njihen
me një sërë ngjarjesh historike .

2.3 Historiku i lokacionit

Pozita e Prekazit
Fshati Prekaz i Poshtëm gjendet në pjesën verilindore të komunës se Skënderajt
përkateshisht në rajonin e Drenicës.Prekazi i Poshtëm është larg nga qendra komunale e
Skënderajt 2km,nga Prekazi i Epërm 3km,kurse prej kthesës së rrugës rajonale DrenasSkënderaj-Klinë e Epërme 1km.
Prekazi në verilindje të rajonit dhe ndërmjet luginës së Klinës dhe malit Qyqavica,nuk ka
pozitë të volitshme sepse ka lidhje të dobta të komunikacionit rrugorë në veri dhe në lindje
për Vushtrri .
Lidhjet e Prekazit shkojnë kryesisht në drejtim të Skënderajt dhe prej aty në drejtime të
tjera. Skënderaj si qendër komunale lidhet relativisht mire në verë me Mitrovicën
(20km),me Burimin dhe Pejën (58km), dhe në jug me Drenasin (16km) prej nga dilet në
rrugën magjistrale Prishtinë-Pejë me mundesi lidhjeje me magjistralen PrishtinëPrizren.Skënderaj lidhet mjaft mirë me Klinën prej nga mandej vazhdohet në drejtim të
Pejës ,Gjakovës,Prizrenit dhe kufirit me Shqiperinë. 11

11
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Fig.15 Silueta e lokacionit

Fig.16 Distanca e lokacionit me qendër
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Fig.17 Banimi dhe shfrytezimi i sipërfaqeve

Fig.18 Potencialet e zhvillimit të qytetit
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Karakteristikat seizmologjike për Prekaz

Për zonën 6-7’ të intensitetit seizmik të shkallës së Merkalit.
6’ MCS- Termeti alarmuës
Termeti që ndihet mund të shkaktoj demtime të shkallës I-II nëpër objekte të tipit B dhe
relativisht të tipit A, por njëhkohësisht mund të paraqitën edhe plasaritje nëpër terrenët
me lagështi kurse nëpër zonat kodrinore mund të paraqitet rrëshqitje e tokës .
7’MCS-Tërmeti që shkakton dëmtime në objekte.
Vibrimet janë të hetuara edhe gjatë lëvizjes ,tërmetet karakterizohen me dëmtime të
shkallës I.II,III,IV-V,nëpër objektet e tipit “A,B,C”,shfaqen dëmtimet në infrastukture,
çrregullohet niveli i ujit dhe ujërrjedhave,shfaqën plasaritjet në gjerësi disa cm si dhe
shfaqën rrëshqitjet e terrenit në zona kodrinore dhe ne lugina.

Baza hipsometrike
Territri i komunës së Skënderajt shtrihet ndërmjet izohipseve 500-600m (14.3%)
përgjatë luginave të lumenjeve dhe përrojeve.
Pjesa më e madhe e territorit shtrihet ndërmjet izohipseve 600-700mm (51.9%e sip.)
dhe 1/3 e hapesirës komunale gjendet në zonën kodrnore-malore përkatesisht ndërmjet
izohipseve 700-1000m

5,6 dhe 7 MARSI

Pesë Marsi i vitit 1998,një pjesë të madhe të Drenicës e gdhiu të rrethuar.Gjatë gjithë
natës, makineria e rëndë e luftës me mijëra trupa ,për të satën herë gjatë historisë,ishte
nisur drejt saj.Në hartat e gjeneraleve serb shigjetat e kuqe I ishin drejtuar Prekazit.
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Fig.19 Fotografi të shtepive të djegura të familjës Jashari pas sulmit të 5,6 dhe 7 marsit. 12
Epiqendër-Kulla e Adem Jasharit.Ishin marrë te gjitha masat që të pengohej ndihma qe
mund t’u vinte nga të gjitha anët.
Rrethimin e kishte hetuar edhe Ademi me gjithë të tjerët që nuk po flinin.Nuk kishin bërë
asnjë përpjekje për t’u lagruar,ndonëse kishin mundësi.
Përkundrazi, ata kujtuan besën që kishin lidhur .Para se të zbardhte drita gjithçka ishte e
qartë .Ademi u tha “Sot do te kemi lufte.Me fat na qoftë!”
Një rafal i shkurter u degjua rreth orës gjashtë të mengjesit .Ky po paralameronte fillimin
e njërës nga betejat më të pashembullta të historisë së betejave!
Një shtet i tërë, monstrum siç ishte, me të gjitha llojet e makinerisë luftarake , veç
aeroplaneve, po sulmonte një shtëpi të vetme apo ,të shumtën ,një lagje të vogel që nuk
përbënte as një tog të armatosurish.
Qytetrimi i lashtë shqiptar po mbrohej nga barbaria mesjetare serbe;gjakimi për të jetuar
me nder e dinjitet po përballej me urrejtjen patologjike sllaveObjektet e shkatërruara në
Prekaz janë dëshmi e dhunës , e vandalizmit dhe e barbarizë së okupatorit serb, i cili vrau
12
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dhe torturoi banorët e fshatit në mënyren më barbare dhe në shkallën më të ulët të
njerëzimit.
Në bazë të gjurmëve në objektet e shkatërruara dëshmohet dhuna që ka ushtruar
okupatori ndaj popullates së Prekazit, i cili nuk ka kursyer as objektet e heronjeve nga
plumbat mizor të cilet kanë mbetur në këto gërmadha të shenjëta si një dëshmi shumë e
madhe kunder okupatorit e mbi të gjitha kunder shkeljës së të drejtave dhe lirive të
njeriut.Çdo objekt e cdo kthinë në këtë fshat është histori në vete, të cilat kuptohen
përmes shkaterrimit të tyre.
Ato tregojnë të vërtetën e hidhur në shumë mënyra të cilat mund t’i kuptoj cdo njeri .

Baza e vegjetacionit

Baza e vegjetacionit të Prekazit është relativisht e pasur , ku dominon vegjetacioni pyjor
i dushkut i përbërë kryesisht nga shpardhi e qarri.
Ky vegjetacion kryesisht shtrihet në pjesën jugperendimore,ku është edhe bunkeri i Adem
Jasharit, si dhe në pjesën verilindore mbi lagjen e Jasharajve.Në hyrje të Prekazit
,përkatesisht në zonën ku gjendët Pyrgu shtrihet vegjetacioni halor përherë i gjelber i
përbërë nga pisha e zeze.Në këtë zonë në një rrip të hollë rreth vegjetacionit halor shtrihet
edhe ai gjethërenesi përbërë nga akacia.Në të dy anët e brigjeve te përroit të fshatit në
formë të vargut të ndërprerë gjendet shelgu i bardhë,e vende vende edhe plepi i egër.Llojet
e tjera të drunjeve të pranishem siç shihen në hartë,nuk kanë ndonje përhapje të
rëndësishme.Shkurret janë të përhapura kryesisht në formë të vargjeve nëpër megjë të
arave.Nga shkurret dominojnë kulumbria ,murrizi,trendafili i egër dhe thana.Edhe
vegjetacioni barishtor i cili është mjaft i pranishem ka gjithashtu një rendësi të veçantë
,sepse që nga pranvera e hershme e deri në vjeshtë ia ndërron vazhdimisht pamjen këtij
vendi duke i dhënë bukuri e hijeshi dhe njëkohesisht duke e bërë ambentin shumë
tërheqës.
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Fig.20 Gjelbërimi
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Fig.21 Rrugët dhe ndriqimi
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Karakteristikat klimatike

Klima e Prekazit ka veçori të klimës kalimtare nga e mesmja në kontinentale dhe
karakterizohet me vonesë të pranverës dhe me netë verore të fresketa.

Temperatura mesatare vjetore
Temperatura mesatare vjetore është 10°C.Muaji më i nxehtë është korriku dhe gushti me
+20.4°C kurse muaji më I ftohtë është janari me -1.3°C.Maksimumi absolut arrihet në
gusht me mbi 36°C,kurse minimum absolut arrihet në shkurt me -25.2°C.
Të reshurat mesatare vjetore janë 600mm në 1m2 të reshurat minimale janë 395mm,kurse
ato maksimale 850mm.Shpërndarja e reshjëve minimale tregon se në muajin
korrik,gusht,mars dhe nëntor mund të mos këtë fare reshje ,kurse me me lageshti janë
tetori ,nëntori,dhjetori,prilli dhe maji me të reshura mesatare 64.2mm në 1m2 .

Erërat
Erërat dominante në Skënderaj kanë drejtimin e veriperendimit.
Erërat dimerore dhe vjeshtore fryejn nga veriu .Erërat verore dhe pranverore fryejn nga
jugu.
Shpejtësite mesatare më të mëdha të erërave jane: perendimore 9.3m/sec; verilindore
4.2m/sec; veripernedimore 3.8m/sec; jugore 2.8m/sec; lindore1.6 m/sec. 13

13
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Fig.22 Erërat dhe diellosja
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Baza hidrografike
Baza hidrografike e Prekazit karakterizohet me praninë shumë të vogel të ujrave
sipërfaqsore dhe nëntoksore.Rrjedhojë e kësaj është përroi i cili fillon rrjedhën nga lagjja
Raishte e që në vazhdim degëzohet me përroin e lagjës Mehaj dhe Kadriu.Ne këtë përrua
derdhët uji nga burimi “KROI I ADEM JASHARIT” me kapacitet 6.2l/min.Ky përrua
kryesisht mbledh ujërat sipërfaqsore të Prekazit ,të burimeve ,të reshurave dhe ujërat e
zeza.Perroi derdhet në lumin Klinë në qytetin Skënderaj,i cili ka rrjedhë të ngadalshme
dhe të mesme.Profili i tërthore i rrjedhës është i ngushtë dhe mesatarisht i thellë.
Lumi Klinë është rrjedhë e majtë e Drinit te Bardhë, i cili mandej derdhët në detin
Adriatik.
Përveq përroit si potencial sipërfaqsorë i ujit duhet të merrët edhe”Liqeni” i cili gjendët
ndërmjet lagjes Lushtaku dhe Veliu, i cili ka nje sasi të vogël të rezervave të ujit .
Sa i përketë ujërave nëntoksore kjo trevë është shumë e varfër me rezerva të ujit për shkak
se përbërja gjeologjike e tokës e kushtezon si sasinë ashtu edhe kualitetin e ujit .14

14
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Fig.23 Transporti

Fig.24 Zhurmat
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3. KARAKTERISTIKAT
3.1 Përshkrimi i monumenteve

Monumentet e paqes kanë shumë forma: Obelizma, statuja dhe skulptura të tjera, kopshte
dhe parqe, murale, kulla, shatërvan, gurë, harqe, mure dhe porta dekorative, karilona,
kambana, gongs, faltore dhe stupa, flakë të përjetshme, pllaka, dritare, etj. veprat e
qëndrueshme të artit. Strukturat e përditshme si ndërtesat, autostradat dhe urat shërbejnë
gjithashtu si monumente paqeje kur emërohen për paqen ose ndërtimin e përkushtuar të
paqes.

Një monument është një mënyrë fizike dhe e përhershme për të ruajtur kujtesën e një
ngjarje apo koncepti. Një monument i paqes promovon vlera që lidhen me paqen ose
ndërtimin e paqes. Të paktën 2,000 monumente paqeje janë ngritur në të gjitha pjesët e
botës. Ritmi i krijimit të tyre u përshpejtua gjatë gjithë shekullit XX, dhe prirja rritëse
duket se po vazhdon në shekullin e njëzet e një.

3.2 Memorialet

Praktikat komemorative zhvendosin aktin e përkujtimit nga gjendja mendore në
aktivitet. Memorializimi bëhet kornizë e prekshme për aktin e përkujtimit. Pierre Nora
ka shpikur frazën lieux de memoire (vendet e kujtesës), duke iu referuar dëshirës për të
ruajtur sende të prekshme për t’i mbajtur aktive kujtimet e kaluara brenda “ndërgjegjes
popullore”. Kujtimet zhvillohen si rezultat i shikimit të formave kulturore, por ato edhe
iu atribuohen formave kulturore. Këto forma përdoren për të ndërtuar marrëdhënie me
të kaluarën dhe përceptime për të.
Muzetë, memorialet, ekspozitat, rrënojat e konservuara, filmat, emërtimet e rrugëve,
ditët përkujtimore dhe ceremonitë, të gjitha janë forma të memorialit .
Të gjitha këto janë të afta për të artikuluar një të kaluar dhe për të formësuar kujtimet,
dhe si rezultat, tregimet për të ardhmen. Këto institucione të ‘kujtesës kulturore’
veprojnë në mënyrë efektive si një arkiv i kujtimeve të ruajtura, të cilat më pas
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riaktivizohen për t’u bërë pjesë e kujtesës kolektive. Tradicionalisht muzetë dhe
memorialet kanë ekzistuar për të mbështetur rrëfimet historike kombëtare. Ato kanë
ndihmuar për të përcaktuar identitetin kombëtar dhe shpesh kanë treguar rrëfenja
heroike kombëtare. Në shoqëritë bashkëkohore gjithnjë e më rrallë këto kanë një
autoritet të tillë . Duke ndjekur shembullin e memorializimit të Holokaustit, muzetë dhe
memorialet tani shpesh qëndrojnë si pranim i fajit, duke i dhënë prioritet përkujtimit të
viktimave, njëkohësisht duke vepruar si paralajmërim për brezat e ardhshëm. Zhvillime
të këtilla brenda fushës së muzeologjisë dhe memorializimit kanë bërë që muze të
historisë të zëvendësohen nga të ashtuquajtur ‘muze të kujtesës’ dhe ‘muze të
memorialeve’.Këto janë definuar jo vetëm si; “lokacione të historisë akademike dhe
institucionale por hapësira të kujtesës, duke u bërë shembull i kalimit nga diskursi
autoritativ i perceptuar mbi të kaluarën, në paradigmën e kujtesës që gjoja lejon një
gamë më të gjerë të tregimeve rreth së kaluarës.” Sugjerimi se memorialet gjithnjë e më
shumë lejojnë një gamë më të gjerë të tregimeve rreth së kaluarës, duhet të shihet me
skepticizëm. Në shoqëritë e dala nga konflikti, shpesh ekziston një dëshirë për të
promovuar një tregim të veçantë përmes manipulimit të së kaluarës, në mënyrë që të
egjitimohet rendi i tanishëm politik. Për shembull, një memorial për viktimat Tutsi të
gjenocidit në Ruandë nuk përshinë njohjen e 200 000 viktimave Hutu të represionit të
mëvonshëm. Burgu i Khiam në Libanin Jugor ekziston si një vend përkujtimor për
viktimat e konfliktit, por njëkohësisht denoncon armikun. Mbishkrimi në Irlandën
Veriore përkujton grupe të veçanta, 'dëshmorët’ dhe 'heronjtë', në këtë mënyrë
promovon reflektim të njëanshëm për të kaluarën . Si rrjedhojë, përderisa
memorializimi ka kapacitet që të përkrahë një proces të ballafaqimit konstruktiv me të
kaluarën, gjithashtu mund të veprojë si pengesë.
Projektet e Memorializimit duhet të sugjerojnë se kujtesa nuk siguron një rrugë të
drejtpërdrejtë në të kaluarën; por ajo është një vizion i së kaluarës që lëviz me
rrjedhshmëri, sipas të tashmes. Kjo natyrë iluzive e kujtimit, ndryshe nga rrëfimet e
historisë tradicionale, lë hapësirë për reflektim dhe interpretim.
Memorializimi, si një kornizë për aktin e të përkujtuarit, duhet të reflektoje këtë natyrë
ngjyruese të interpretimit të së kaluarës. Vërtetë, kuptimi më i plotë i përkohshmërisë së
kujtesës ka filluar të ndryshojë estetikën përkujtimore. Memorialët janë duke u bërë më
abstrakte për të inkurajuar reflektimin. Memoriali i famshëm i Holokaustit në Berlin, i
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përbërë nga një seri blloqesh me madhësi të ndryshme betoni, kishte për qëllim nxitjen e
ndjenjës së pasigurisë dhe shqetësimit, në mënyrë që të stimuloj “introspekcion të
kthjellët”.
Dizajni abstrakt synon të nxisë një proces të vazhdueshëm të reflektimit kritik që
vepron si përkujtues se e kaluara nuk duhet t’i dorëzohet historisë, por më tepër ajo
duhet të mbetet brenda ndërgjegjës publike.
“Procesi është pjesa më e rëndësishme” dhe memorialet më të suksesshme janë ato që
promovojnë 'performancë dinamike të angazhimit qytetar apo demokracisë’ . Për më
tepër, memorialet që nuk arrijnë të përfshijnë çdo lloj të edukimit në lidhje me atë që ato
përfaqësojnë, rrezikojnë të duken ‘peng i së kaluarës’. Me fjalë të tjera, dështojnë të
ofrojnë diçka konstruktive prej të cilës gjeneratat e ardhshme mund të mësojnë.
Thjeshtë ‘ruajtja e vuajtjeve të kaluara vetëm në kujtesë ka gjasa të verboj dikë drejt
padrejtësive të reja dhe të kontribuojë në një obsesion të ngushtë me vetveten apo një
grup të ngushtë, (më shumë se) të luajë rol sensibilizues apo të nxisë
imagjinatënmorale’. Vërtetë, Memoriali i Holokaustit në Berlin fillimisht mori kritika
për faktin se planet origjinale për lokacionin nuk përfshinin një qendër informacioni.
Disa kishin frikë se pa informacionin për të kontekstualizuar memorialin, kuptimi ishte
në rrezik të harrohej. Është argumentuar se pa një komponent edukative nga i cili brezat
e ardhshëm do të mund të përfitojnë, memoriali kryesisht ka ekzistuar si një mjet që
Gjermania ta shuaj fajin e vet, duke lënë disi çështjen të pushojë. Shtimi i qendrës së
informimit ndihmon në balancimin e këtij argumenti
Memorialet e Kosovë

Vëmendje e vogël i është kushtuar çështjes së memorialeve në Kosovë që nga lufta e
viteve 1998-99. Prandaj, ka mungesë të literaturës në këtë temë. Rrjedhimisht, ky raport
nuk mbështetet vetëm në analizimin e literaturës por jep të dhëna të mëtejshme të
mbledhura përmes intervistave gjysmë të strukturuara. Është e rëndësishme që ta kemi
parasysh që memorializimi në relacion me drejtësinë tranzicionale dhe ballafaqimin me
të kaluarën në Kosovë, mbetet një fushë e studimit shumë e re dhe e pashkelur.
Megjithatë ka pyetje të rëndësishme që ne mund të fillojmë t’i adresojmë dhe ky punim
ka për qëllim të ndihmojë në vënien e themeleve për diskutim të mëtejshëm dhe
praktika të ardhshme mbi çështjen e memorializimit në Kosovë.
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3.3 Monumente të rëndesishme të paqës
Monumente të rëndësishme të paqes në botë

Fig.25 Memoriali i hebrenjëve të vrarë në Evropë

Memoriali i Hebrenjëve të vrarë të Evropës , i njohur gjithashtu si Memoriali i Holokaustit
,është një memorial në Berlin për viktimat hebreje të Holokaustit, i projektuar nga
arkitekti Peter Eiseman dhe inxhinieri Buro Happold. Ai përbëhet nga një hapsirë prej
19,00m2 e mbuluar

me 2711 pllaka betoni të rënditura në formë të një rrjeti të

lakuar.Pllakat janë të gjata 2.38m, 0.95m të gjëra dhe të ndryshme në lartësi nga 0.2 në
4.7m .
Sipas Eisenman ,pllakat janë krijuar për të krijuar një atmosferë të pakëndshme,konfuze
dhe e gjithë hapsira synon të përfaqësojë një sistem gjoja të porositur që ka humbur
kontaktin me arsyen njerëzore ,gjithashtu dizajni përfaqëson një qasje radikale ndaj
konceptit tradicional te një memoriali sepse Eisenman thotë se numri dhe dizajni i
monumentit nuk kanë asnjë rëndesi simbolike.15

15

https://www.google.com/search?q=holocaust+memorial+berlin
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Fig.26 Foto nga memoriali i paqes ne Hirshima
Memoriali i paqes ne Hiroshima
Ruajtur nga gërmadhat, 1945

Monumentet më të medha të paqes i hasim shpesh nga mbetjet e shkatërrimit, siç e
vërejmë në kupolën skeletore Genbaku në Hiroshima,të ruajtur nga ajo se cka ka
mbijetuar në qytet.Në këtë hapsirë gjëndet një pllakë në të cilen shkruhet : “Lërini të
gjithë shpirtrat këtu të qëndrojnë në paqe. Sepse [ne] nuk do ta përsërisim të keqën”

Fig.27 Pamje nga monumenti i luftës kunder fashizmit.
Monumenti paqes dhe për luftën kundër fashizmit
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Jochen gerz and esther shalev-gerz, harburg, 1986

Ky monument mund të mos duket shumë,por ky është qëllimi.
Në vitin 1986 artistët zbuluan një shtyllë të lartë 45ft ,të mbuluar me plumb mbi të cilën
ata ftuan vizitorët të mbishkruanin emrat e tyre.Për shkak të pjesëve të mbushura
,monumenti u zvoglua ,derisa u zhytë lotësisht në vitin 1993.Gjithcka që shihet tani mbi
tokë është një gurë i varrosur

me një shtyllë të dukshme nga një dhomë

poshtë.Monumenti nuk e lufton shtypjen duke provuar të qëndrojë përgjithmonë larte, por
duke u zhytur,duke mishëruar vet represionin.Artistet shkruajne :”Në fund të fundit
,vetem ne jemi ata që mund të ngrihemi kundër padrejtesisë”

Fig.28 “The fallen” Francë

The Fallen
Sand in your eye, arromanche, normandy, France, 2013
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Monumentet nuk duhet të jenë vende ku ne pa dashje ndihemi të pikëlluar, ato gjithashtu
mund të jenë objete dhe zona të cilat ne mund t’i krijojmë së bashku.Në ditën
ndërkombëtare të paqes 2013 ,grupi Sand in Your Eye punoi me vullnetar për të krijuar
një memorial të përkohshem për 9000 njerëzit nga të gjitha anët e botës, të cilet u zhdukën
në plazhet e Normandisë në D-day,6 qershor 1944.Duke përdorur shabllnët e trupave të
rënë, vullnetarët e formesuan rërën për të krijuar siluetat e trupave të ushtarëve, para se
të binte mbremja dhe valët t’i zhduknin gjurmët e trupave.

Broken obelisk
Barnett newman, Houston, 1963-67

Fig.29 Monumenti “Obelisku I thyer” ,Houston

Imagine peace tower
Yoko ono, Reykjavik, 20071

Fig.30 Kulla imagjinare e paqes, Reykjavik
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3.4 Monumente të rëndësishme në kohën e Jogusllavisë
“SPOMENIKS”
Gjëja e parë që duhet të dim në lidhje me “Spomeniks*” është që ata tek njerëz të
ndryshem përfaqësojnë gjera të ndryshme…
Janë trashegimi e një periudhe kohore të tejkaluar,janë dëshmitarë të vuajtjës,janë
misherim i miteve të një brezi,janë objekte zemërimi,janë testament të triumfit,janë
simbole të pakënaqësisë etj.
Në gjuhën anglëze zakonisht përmendën si “spomenik”(fjalë serbo-kroate/sllovene për
“monument”) janë një seri strukturash përkujtimore të ndërtuara nga vitet 1950-1990
gjatë Republikës federale Socialiste të Titos,qëllimi kryesor i tyre ishte të ndëronte luftën
e rezistencës së popullit gjatë luftës Nacional çlirimtare (1941-1945)(Luftës se dytë
botërore). Këto monumente përkujtojnë jo vetëm krimet që ndodhen gjatë okupimit brutal
të rajonit ,por ata gjithashtu manifestojnë “revolucionin” që i mposhti ata. Pra, këto
monumente ishin dhe ende janë akoma më shumë sesa vetem volume.
Burimet tregojnë se afërsisht 14,400 monumente,pllaka dhe vepra përkujtimore kushtuar
ngjarjeve të Luftës se dytë Botërore (NOB) u krijuan në të gjithë Jogusllavise.
Brenda Jogusllavisë ,Tito parashikonte një shoqeri të larmishme utopike të unifikuar rreth
sensit të vetë të brendshem të një optimizmi përparimtar.Ndërtimi i këtij grupi të gjerë
monumentesh ishte pjesë e këtij plani.
Si të tilla këto monumnete funksionojnë jo vetem si struktura surreale dhe abstrakte qe
përkujtojne një të kaluar të tmerrshme dhe një fitore të ashpër kunder fashizmit ,por
përveç kësaj ato funksionojnë si mjete politike të destinuara për të artikuluar vizionin e
vendit për një të ardhme të re .16

16

https://www.spomenikdatabase.org
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17

Fig.31 Harta me monumente të ndertuara ne kohën e Jogusllavisë

Këto monumente ndërtoheshin kryesisht në bregdete dhe në pjesët më të ngritura të
maleve, duke mbizotruar në secilin peisazh që egzistonin.
Disa prej monumenteve më të veçanta të këtij lloji:

Fig.32 Monumenti i betejës së Sutjenska-s

Name: The Battle of Sutjeska Memorial Monument Complex in the Valley of Heroes

17

https://www.spomenikdatabase.org
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Location: Tjentište, Republic of Srpska, Bosnia & Hercegovina
Year built: 1971 (2 years to build)
Designer: Miodrag Živković & Ranko Radović
Coordinates: N43°20'46.0", E18°41'12.6"
Dimensions: ~19m high and ~25m wide
Materials used: poured concrete and rebar
Condition: Fair to good, much improved

Ky monument në Tjentište përkujton luftëtarët dhe ushtarët e rënë të Betejës së Sutjeskes,
e cila u zhvillua nga 15 maji deri më 16 qershor 1943.

Fig.33 Monumenti i minatoreve të rënë

Name: 'Shrine to the Revolution' or 'Monument to Fallen Miners'
Location: On Partisan Hill in Mitrovica, Kosovo
Year completed: 1973
Designer: Bogdan Bogdanović
Coordinates: 42°53'45.3"N 20°51'36.4"E
Dimensions: 19m tall trilith
Materials used: Poured concrete, rebar and copper
Condition: Fair to poor, neglected

Ky monument u ndertua per te perkujtuar kujtimin e luftetareve vendas qe punuan ne
minierat e Trepçës ne Mitrovicë.

45

Fig.34 Monumenti i përrenjëve te bardhë
Name: Central Monument of the White Streams (Bijeli Potoci) - Kamensko Memorial Area
Location: ~18km SE of Korenica, Croatia (formerly Titova Korenica)
Year completed: 1981
Designer(s): Vladimir Ugrenović and Berislav Radimir
Coordinates: N44°40'26.5", E15°50'54.8" (click for map)
Dimensions: Formerly a ~15m tall structure
Materials used: Poured concrete, rebar and steel
Condition: Completely destroyed (~2008)
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ËNDËRROJ NJË EVROPË PA MONUMENTE, PA MONUMENTE TË VDEKJES DHE TË
SHKATËRRIMIT. NDOSHTA MONUMENTE TË DASHURISË, TË GËZIMIT,TË SHAKAVE
DHE TË QESHURAVE.
Bogdan Bogdanovic
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3.5 Trajtimi i monumenteve në Kosovë

Ndasitë dhe konfliktet rreth Kosovës që kanë zgjatur dy shekujt e fundit, nuk kanë lënë
hapësirë për krijimin e kujtesës dhe monumenteve që do të simbolizonin jetën e
përbashkët, ose të ndonjë veçantie të Kosovës që do të përkrahej nga të gjitha
komunitetet që jetojnë në Kosovë. Andaj edhe nuk ka memoriale nga kjo kohë që i
dedikohen kujtesës dhe respektit të përbashkët të të gjithë Kosovarëve. Vetëm në një
periudhë të shkurtër pas Luftës së Dytë Botërore, nga viti 1945 e deri nga fundi i viteve
‘80, në Kosovë u krijuan kushtet për ngritjen e përmendoreve që synonin
“përbashkësinë” dhe respektin e të gjithëve.

Komunizmi triumfalist i kohës së Josip Broz Titos pretendonte se ka siguruar barazi pët
të gjitha kombet dhe kombësitë që jetonin në Jugosllavi. Në këtë kohë edhe në Kosovë u
ngritën shumë monumente që i kujtojnë momentet e lavdishme të revolucionit dhe
komunizmit, ose që i bëjnë homazh dëshmorëve të luftës antifashiste. Monumentet më
të rëndësishme kanë qenë ato që kanë kujtuar betejat e aradhave partilufta e simboleve:
kujtesa në kosovë 27 zane në Kosovë, p.sh. monumenti i xehtarëve partizanë në
Mitrovicë.
Pas ndryshimeve që kanë ndodhur në Kosovë nga fundi i viteve ’80 dhe në vitet ’90,
monumentet e kohës së socializmit janë shkatërruar ose janë lënë jashtë çdo respekti
dhe kujdesi institucional. Sikur që praktikisht brenda natë është tretur ideologjia titiste
dhe premtimi i bashkim vëllazërimit (Titoja e përsëriste vazhdimisht, në çdo fjalim të tij
“Bashkim vëllazërimi i kombeve jugosllave duhe të ruhet si bebëzat e syrit”, ndërkaq që
Jugosllavia pas tij do të shpërbëhet me një seri luftërash vëllavrasëse!), brenda natës do
të zhduket edhe kujtesa dhe respekti për monumentet e revolucionit dhe bashkimvëllazërimit.

Një pjesë e këtyre monumenteve është shkatërruar, sidomos bustet në vendet publike,
por edhe komplekset e mëdha memoriale, si ato të Caralevës dhe Landovicës. Varrezat
e dëshmorëve në Prishtinë tani janë jashtë funksionit, aty janë varrosur disa dëshmorë të
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luftës së fundit në Kosovë. Në një pjesë të saj, në vitin 2006, është varrosur dr. Ibrahim
Rugova, presidenti i parë i zgjedhur i Kosovës (në atë kohë nën protektoratin e OKB, jo
e pavarur). Disa përmendore tjera të LNÇ-së, si ajo në qendrë të Prishtinës, në Karagaq
të Pejës etj., kanë qenë të minuara pa sukses ose është kërkuar heqja e tyre, por kanë
mbijetuar kryesisht falë ndërkombëtarëve.

Sot gjendja e tyre është e mjerë, mungon kujdesi dhe respekti, dhe është vetëm çështje
ditësh kur do të menjanohen. Në vend të monumenteve të vjetra dhe të kohës së
komunizmit, pas vitit 1999, në Kosovë janë ngritur disa qindra monumente dhe busta që
kujtojnë luftën e fundit dhe martirët e saj. Pos monumenteve të heronjëve të rezistencës
ilegale dhe luftës së UÇK-së, Adem Jashari (Prekaz), Zahir Pajaziti (Prishtinë), Agim
Ramadani (Gjilan), Fehmi Agani (Prishtinë), janë ngritur edhe monumentet e heronjëve
historikë – monumenti i Skenderbeut para ndërtesës së qeverisë dhe kuvendit të
Kosovës, dhe të personaliteteve të shquara si: Nëna Tereze (Prishtinë), Bill Klinton
(Prishtinë), përmendorja falenderuese për fuqitë intervenuese (Monumenti i NATO-s në
Prizren).

Karakteristika e shumicës së monumenteve të reja është se nuk e kanë cilësinë e duhur
të vendosjes në hapësirë e as cilësitë e realizimit artistik. Monumenti i ngritur për nder
të Bill Klintonit është shembull i shtatores së keqe, që është kritikuar edhe publikisht.
Për ndërtimin e tij nuk është konsultuar fare komuniteti artistik.

Edhe bustet dhe shtatoret tjera që janë vendosur anembanë Kosovës, paraqesin një
dukuri interesante të vazhdimit të jetës së artit soc-realist, i cili në Kosovë nuk ka
ekzistuar më parë, por që pas vitit 1999 ka nisur të “importohet” nga Shqipëria, ku ka
qenë stil i obligueshëm në kohën e komunizmit, dhe skulptorët nga ajo kohë, tani po
angazhohen në Kosovë.

Nga ana tjetër, monumentet e serbëve të Kosovës që janë ngritur në Kosovë në kohën e
sundimit të Milosheviqit, atje ku dominojnë shqiptarët, pas luftës janë hequr, kurse në
enklavat serbe ato ende ekzistojnë. Shembull interesant është ai në Mitrovicë, ku ka
ndodhur një zhvendosje e shtatores së konsulit rus Shqerbina. Para luftës ai ka qenë në
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pjesën jugore të qyteti, që tani i takon shqiptarëve, dhe ata e kanë hequr, kurse serbet e
kanë ringritur shtatoren e Shqerbinës në pjesën veriore të qytetit. Kështu, përderisa
shqiptarët i bëjnë homazhe perindimorëve, serbet e Kosovës shfaqin respekt për Rusinë,
sikur ende jemi në kohën e luftës së ftoftë.

Do të duhet mbase edhe shumë kohë që në Kosovë të shfaqet nevoja për përmendore të
përbashkëta.
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3.6 Kuptimi i paqes
Dihet që qeniet njerëzore i kushtojnë shumë rëndesi paqes që nga koha antike e deri me
tani. Sepse fjala-paqe ,përveç që është një fjalë e këndshme i referohet gjithashtu
shoqërise paqësore dhe botës se bukur.Mund të thuhet se paqja është qëllimi ose shpresa
më e madhe dhe më e lartë që të gjithë dëshirojnë të arrijnë personalisht dhe presin të
krijohet brenda shoqerisë dhe në të gjithë botën .
Njerëzit janë përpjekur me të gjitha mënyrat për të krijuar paqe .Prandaj historia e qeniëve
njerëzore,në një aspekt është historia e kërkimit të paqes.
Para se të njohim paqen në aspekte të ndryshme,duhet të njohim kuptimin e vertetë të
paqes.

Çfarë është paqja?
Termi paqe përdoret në një sferë të gjerë .Fjala ‘peace’-shqip.paqe rrjedh nga fjala latine
‘pax’ që do të thotë një pakt, një kontroll ose një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës
ose çdo mosmarrëveshje dhe konflikti midis dy njerëzve ,dy kombeve ose dy grupeve
antagoniste të njerëzve.

Sipas historisë ushtarake amerikane,fjala paqe në thelb do të thotë-mungesë e luftës.
Prandaj nga pikëpamja ushtarake ata luftojnë në luftra për të fituar paqen ose përdorin
forcën për të ruajtur paqen.

Pra, sa herë që ndodhin luftra ,njerëzit kanë nevojë për paqe dhe kërkojnë paqe.
Kurse ,sipas mendimit të Albert Ajnshtajnit, paqja nuk është një mungesë e luftës, por
prania e drejtësise , e ligjit , e rendit , me pak fjalë, e qeverisë.
Martin Luther King, Jr. thotë se “paqja e vertetë nuk është thjeshtë mungesa e tensionit
por prania e drejtësise.
Dalai Lama i 14-të- thotë “ Paqja në kuptimin e mungesës se luftës ka shume pak vlere
…paqja mund te zgjasë vetëm atjë ku respektohen të drejtat e njeriut , ku ushqehen
njerëzit dhe ku individet dhe kombet janë të lirë.
Në përgjithësi paqja klasifikohet në dy lloje: Paqja e brendshme dhe paqja e jashtme.
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Paqja e brendshme quhet edhe si “inner peace” është paqe e mendjës ose e shpirtit.Është
një gjëndje e qetësisë së mendjës që lind për shkak të mungesës së vuajtjeve ose
problemeve mendore siq janë shqetësimi ,ankthi ,lakmia, dëshira,urrejtja,mashtrimi etj.

Paqja e brendshme është paqe brenda vetvetës, ajo rrjedh nga praktikimi ose trainimi i
mendjës së një individi .Nganjëherë ,njeriu mund të krijoj dhe të ruaje paqen e tij të
brendshme në një rreth të zhurmshëm ose në shoqeri jo-paqesore.
Në

bazë

të

pikëpamjes

se

feve,

paqja

mund

të

arrihet

përmes

lutjes,

meditimit,diturise/maturase dhe mënyrave tejera .Paqja e brendshme eshte thelbesore
,pergjithsisht vleresohet si paqe e vertetë dhe si një bazë e vertetë e paqës në shoqeri dhe
në tërë botën .

Sipas thënjes së famshme te Lao Tzu:
Për të pasur paqe në botë,
Duhet të këtë paqe në mes të kombeve.
Për të pasur paqe në mes të kombeve duhet të këtë paqe në mes qyteteve.
Për të pasur paqe në mes të qyteteve, duhet të këtë paqe në mes fqinjëve.
Për të pasur paqe në mes të fqinjëve , duhet të këtë paqe në shtëpi.
Për të pasur paqe në shtëpi duhet të këtë paqe në zemër.

Kjo tregon qartë se paqja e brendshme ndikon në paqen e jashtme.
është si një ndërtesë e madhe e cila duhet të ndërtohet nga tulla e parë .
Nëse dëshirojmë që paqja botërore dhe nivelet e tjera të paqes së jashtme të bëhen të
përhershme , atëhere duhet vertetë të bazohemi në paqen e brendshme të zemrës së njeriut.
Gjithashtu, deklarata e famshme e UNESCO-së - “ që kur luftrat filluan në mendjën e
njerëzve,është në mendjën e tyre që ruajtja e paqes duhet të ndërtohet” . I referohet
rëndësisë së paqes së brendshme si një themel i vertetë i paqes në shoqëri.

Paqja e jashtme është paqe që ndodh në shoqëri , kombe dhe botë, një bashkëjetesë
paqesore dhe e lumtur e njerëzve si dhe e natyrës.
Paqja e jashtme, mund të përshkruhet në kuptimin e saj negativ dhe pozitiv si me poshtë.
Sensi negativ : mungesa e luftës ,armiqësia, e jashtme, mund të përshkruhet në kuptimin
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e saj negativ dhe pozitiv si më poshtë .Sensi negativ: mungesa e luftës ,armiqësia,
çrregullimi shoqëror,trazirt,padrejtësia sociale,pabarazia sociale,dhuna,shkelja e të
drejtave të njeriut ,terrorizmi,çekulibri ekologjik etj.
Sensi positiv :një gjendje e harmonisë shoqërore ,barazi sociale, miqësi ose marrëdhënie
shoqërore ,pajtim,rend publik,respektim i të drejtave të njeriut, ekuiliber ekologjik etj .
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4. ZHVILLIMI

4.1 Strategjia e zhvillimit te idesë/koncepti i idesë

Simboli i paqes
Ka shumë simbole të paqes në botë si dega e ullirit , pëllumbi, një armë e thyer ,një lule
e bardhë ose një trëndafil,shenja “V” etj. Por simboli i paqes është një nga simbolet më
të njohura në të gjithë botën i cili përdoret më së shumti gjatë marshimeve dhe protestave.

Historia e këtij simboli filloi në Britani, ku u dizajnua nga dizajneri grafik Gerald Holtom
në shkurt 1958 për tu përdorur si je simbol kunder armëve bërthamore.
Simboli i paqes debutoi ne 4 prill 1958,në një tubim të Komitetit të Veprimit Direkt
kunder Luftës Bërthamore, i cili përfshinte një marshim nga Londra në Aldermaston.
Marshuesit mbanin në duar këtë simbol, i cili u bë emblmë e fushatës për armatim
bërthamor,si dhe sinonim i luftës se ftohtë.
DIZAJNI: Holtom bëri një dizajn shumë të thjeshtë,një rreth me tri vija brenda.Vijat
brenda rrethit paraqesin pozicionet e thjeshtuara të dy shkronjave të semaforit- sistemi i
përdorimit të flamujve për të dërguar informacione në distanca të medha .Shkronjat “N”
dhe “D” u përdoren për të përfaqësuar “nuclear disarmament”(shqip:çarmatim
bërthamorë).”N” është formuar nga personi i cili mban nga një flamur në secilën dorë dhe
pastaj i drejton drejt tokës në këndin 45 shkallë.”D” formohet duke mbajtur nga nje
flamur me njerën dorë lartë dhe me tjetrën poshtë.
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Fig.35 Krijimi i simbolit të paqes

Një aleat i Dr.Martin Luther King Jr. Bayard Rustin ishte pjesëmarrës në marshimin
Londër –Aldermaston në 1958.Me sa duket i impresionuar me fuqinë e simbolit të paqes
në demonstratat politike, ai e mori simbolin e paqes në Shtetet e bashkuara dhe ai u
përdor për here të parë në marshimet për të drejtat civile dhe demonstratat e fillimit të
viteve 1960.
Nga fundi i viteve ’60, ky simbol po shfaqej në demonstratat dhe në marshime kunder
luftës në Vietnam .Filloi të ishte gjithëpërfshirës, njerëzit filluan ta paraqisnin simbolin
në bluza, filxhana kafeje etj, si proteste kunder luftës.Simboli u lidh aq shume me lëvizjen
anti-luftë sa qe tani është bërë një simbol ikonë për të gjithë epokën.
Simbol që kuptohet në të gjitha gjuhët e botës.
Ky symbol tani njihet ndërkombtarisht dhe gjëndet në të gjithë botën kudo që kërcenohet
paqja dhe liria si : në murin e Berlinit,në Sarajevë, në Pragë, në Kosovë etj.

Fig.36 Raste të përdorimit të simbolit të paqes 18

5. MONUMENTI I PAQËS, PREKAZ

18

Google.com/peacesymbol
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5.1 Zhvillimi i konceptit
Duke u bazuar ne nevojen e hapsirave te veqanta ku njeriu ndihet vetvetja dhe kujton
ate se cfare ka kaluar ,koncepti ka lindur natyrshem,sapo kam filluar te krijoj diçka per
paqen .
Gjate hulumtimeve te shumta , thuaja se ne cdo gje qe kam lexuar kam hasur ne simbole
te shumta qe jane sinonim I paqes ne bote ,por simboli I paqes I krijuar nga Gerald
Holtom ne shkurt 1958 per tu perdorur si je symbol kunder armeve berthamore e me vone
ne shume ne shume fusha ku permendej paqja ,ka qene ai nga I cili ka nisur cdo gje per
te krijuar nje monument per paqen .

Zhvillimi I konceptit dhe formes ka vazhduar natyrshem, duke u bazuar ne lokacionin e
perzgjedhur, formen e terrenit dhe ne shume karakteristika tjera.
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Lokacioni ka qenë një ndër
faktorët kryesor që ka
ndikuar në zhvillimin e
konceptit .Pozita e veçantë,
në majë tëmalit,vizurat,qasjet
, erërat dhe shumë faktor të
tjerë kanë pas ndikim të
madhë në arritjën e formës.
Bazuar në atë se çfarë është
menduar të arrihet përmes
kësaj hapsire dhe këtij
monumenti, simboli e paqës
është shënderruar një formë
tre dimensionale , në dy
volume të ndara ,me lartësi të
ndryshme kurse dy pjesët
tjera do të jenë vetëm pllaka
të shtrira në tokë.Rrugët për
të kaluar përmes tyre krijojnë
simbolin e paqës, duke
krijuar një përjetim ndryshe.
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5.3 Legjislacioni për zonën

Në Kosovë është vetëm një memorial i mbrojtur me ligj. Projektligji për Agjencinë për
Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës ofron mbikëqyrjen ligjore të
Kompleksit Memorial Adem Jashari në Prekaz. Lokacioni shënon përkujtimin e masakrës
ndaj Adem Jasharit, themelues i Ushtrisë Clirimtare të Kosovës (UÇK-së) dhe pesëdhjetë
e gjashtë anëtarëve të familjes së gjerë, të cilët u vranë në Mars të vitit 1998. Qeveria mori
vendim për të shënuar 5-8 Marsin si përvjetorin zyrtar komemorativ për të kujtuar
familjen Jashari dhe forcat e UÇK-së. Kjo tani është ngjarja më e madhe komemorative
në vend. Dita Nacionale e Personave të Pagjetur në Kosovë, 27 Prilli, shënon kujtimin e
masakrës së Mejës. Ndërsa 5 Maji mbahet mend si Dita e Dëshmorëve, këtu përsëri fokus
është kryesisht kujtimi i luftëtarëve të rënë të UÇK-së. Ka gjithashtu disa ditë të
lokalizuara të kujtimit që përkujtojnë vende të ndryshme të masakrave
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